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ABSTRAKT
Ekonomia e Kosovës funksionon nën potencialin e mundshëm për rritje për shkak të
çështjeve të shumta,njëra prej të cilave është nën-përfaqësimi i grave në ekonomi.Gratë në
ekonominë e Kosovës përballën me shumë sfida,në fuqinë punëtore,më shumë se 80% e
grave janë joaktive për gratë e mbetura që janë aktive,shkalla e papunësisë është rreth 37%;si
sipërmarrëse,gratë në ekonominë e Kosovës përfaqësojnë vetëm rreth 10% të pronarëve të
bizneseve,që janë kryesisht biznese të vogla dhe mikro.Për të arritur potencialin për rritje
ekonomike,Kosova duhet të punojë drejtpërshirjës më të madhe të grave në ekonomi dhe të
ofrojë mundësitë për fuqizimin ekonomik të grave.
Duke pasur parasysh këtë,Instituti Riinvest ka punuar në hulumtime dhe avokim të ndërlidhur
me fuqizimin ekonomik të grave dhe avokim të ndërlidhur me fuqizimin ekonomik të grave
dhe përmirësimin e pozitës së grave në ekonominë e Kosovës.
Në përpjekje specifike për të analizuar tregun e punës,për gratë që janë të punësuara,Riinvest
ka realizuar një anketë me gratë e punësuaara anë e mbanë Kosovës,rezultatet e të cilave janë
paraqitur dhe analizuar në këtë raport.
Ky studim synon të indetifikojë barrierat me të cilat gratë ballafaqohen nëfuqinë punëtore,si
dhe të përcaktojnë fushat dhe mundësitë për përmirësimin e kushteve aktuale të tregut të
punës për gratë.Studimi përmban analizën e të dhënave primare të mbledhura përmes
grumbullimit të të dhënave primare të mbledhura dhe përmes grumbullimit të të dhënave
përmes anketës,si dhe të dhënave sekondare,si të politikave dhe analizave të tyre ashtu edhe
të dhëna akademike.
Anketa është kryer me 600 gra të punësuara,të përzgjedhura përmes mostrës së
rastësishme,nëpër komunat kryesore të Kosovës,në të cilat punojnë 90përqind e grave në
Kosovë.Anketa përmban pyetje mbi karakteristikat individuale,kushtet e punës,pengesat për
gjetjen e një vendi të punës dhe ato me të cilat përballen në vendin e punës,si dhe të dhëna
tjera,të cilat analizohen në këtë raport.
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HYRJE

Ky hulumtim ka të bëj me atë se ne shumë shpesh jemi mësuar të ndëgjojmë fjalë të ndryshme
sa i përket të drejtës së gruas në shoqëri si pëgjithësi, por veçanarisht për rolin e gruas në
vendin e punës, gjinia është një kocept tjetër që nuk adreson vetëm gratë dhe të drejtat e
tyre,por është një kocept më kompleks,me që përfshinë si burrat dhe gratë.
Për herë të parë është përmendur në vitët e 70-ta nga Suzana Moller dhe është definuar si”
insitucionalizëm i thellë i fshehjës së dallimeve seksuale që përshkojnë shoqërinë tonë, dhe
pastaj në të gjithë botën u zhvillua si rezultat i zhvillimeve dinamike politike, shoqërore dhe
transformimeve ekonomike.
Ky lloj koncepti mund të gjendet nëpër dokumente në të cilat gratë vendosen në paragrafe
ose kapituj bashkë me grupe tjera të rrezikuara,është fakti se të gjithë ata kanë përjetuar dhe
ende përjetojnë diskriminimin,si dhe nuk kanë mundur dhe ende nuk e gëzojnë në tërësi të
drejatat e tyre elementare,përfshirja e analizave gjinore në teorinë e të drejtave të njeriut,na
bënë ne që të ndihemi në vençanti ndaj dallimeve mes grave dhe burrave në shoqëri dhe për
mënyrat specifike të shkeljës së të drejtave të grave.
Prandaj, është e qartë se duhet promovuar opinioni për ndieshmërinë gjinore me qëllim të
arritjës së të drejtave të barabarta për të gjithë, pa dallim gjinie, ngjyre,race dhe religjioni.

1

2

SHQYRTIMI I LITERATURËS

Disa studime kanë treguar se vlera e tregut Europianë të firmave rritet më shumë kur ka një
përqindje më të madhe të grave në ekipet e menaxhimit të spiërm (Kinsey, 2007).
Kuotat në veçanti mund tu a mundësojnë partive që të duken miqësore ndaj grave,ndërsa
sigurojnë përfitime strategjike për elitat që dëshirojnë të fitojnë ose ruajnë pushtetin,dinamika
e konkurrencës së parties,për shembull mund ti shtyejnë partitë të ndjekin njëra tjetërën për
miratimin e kuotave,zakonisht në një kërkim për fituar votat e grave (Kenny, 2014).
Kthimi në shitje është (42%) më i lartë në firma me shumicën e grave në bordet e tyre se në
ato të cilat nuk kanë,ndërsa kthimet në kapitalin e investuar janë (66%) më të larta (Joy,
2007).
Teoria feministe sugjeron që prezenca e të menduarit më feminist dhe vlerat do të përfitojnë
bordet e korporatave duke shqyrtuar grupet e interestit që mbështetën miratimin e
kuotave.(Storvink, 2000).
Kuotat e bordit japin disa besnikëri të papritura,çuditërisht,organizatat që ishin avokat për të
drejtat e grave mungonin nga përkrahësit e kuotave (Teigen, 2000).
Diskriminimi i grave në vendin e punës, kujdesi ndaj fëmijeve dhe të moshuarve në shtëpi,
pushimi i lehonisë dhe një sëri faktorësh diskriminues janë pengesë e grave të aktivizuara në
tregun e punës, thuhet në raportin“Joaktiviteti i grave në tregun e punës”,i publikuar nga
Inatituti Demokraci për Zhvillim.
Carol shkruan bindshëm se çështja kyçe në hartimin e politikave është mbi përkufizimin e
problemit dhe ndërtimin e tij;“What’s the Problem?”është pyetja më e rëndësishme dhe gratë
kanë nevojë për pushtet mbi përkufizimin (Lee, 1999).
Për analizën e kuadrit ligjor të zotimit të Kshillit të Europës për barazinë gjinore si mundësi
e barabrtë evidentimi,e drejtë për pushtet dhe pjesmarrje e të dyja sekseve në të gjithë sferat
e jetës publike e private bëhet me pjesmarrjën e plotë të gruas dhe duhet të rezultojë në
programe që inkurajojnë fuqizimin dhe avancimin e saj (Celis, 1999).
Pariteti në marrjen e vendimeve është guri themelor i pothuajse çdo rekomandimi të
Platformës për Aksion (Meier, 1999).
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Qeveritë dhe partitë politike mund të luajnë rol kyç për rritjen e rolit të gruas në politik,në
rekomandimin 1413 të vitit 1999 të Asmamblesë Parlamentare të Kshillit të Europës
afirmohet edhe një herë zotimi për një përfaqësim të barabartë në jetën politike e pubilke, në
të vërehët se,megjithëpunën e vashdueshme dhe zotimin ndërkombëtarë “progresi në vendët
antare të Kshillit të Europës ka qenë i kufizuar”,dhe rekomonadohen një varg masashe
specifike që shtetet anëtare të mund të arrijnë përfaqësim të barabartë të burrit dhe gruas në
politikë ashtu edhe në jetën publike .
Puna e Këshillit ka theksuar partneritetin ndërmjetë dy sekseve në jetën publike dhe atë
private, kjo mund të çojë në rritjen e cilësisë së jetës për të gjithë.
Ka prej disa argumenteve të shëndosha për të menduar se dispozitat e kuotave mundë të jenë
rruga më e shpejtë për arritjen e balancës gjinore, ky udhëzues do të hedhë dritë kryesishtë
mbi straegjitë e tjera. (Waring, 2000)
Për pordorimin e kuotave ka një literaturë të gjerë, që merret me trajnimin e përfaqësimit
demokratikë të grupeve shoqërore, po kjo e tejkalon objektin e këtij udhëzuesi – shihë
materilin e fundit, që reflekton traditën e gjatë të Këshillit të Euproës në këtë çështje.
Një vështrim jashtëzakonishtë ndihmës për praktikat e përpunuara të OJQ-ve që punojnë për
zhvillim me klientët e tyre dhe sfidat e brendshe me të cilat përballen ato gjendet në kompletin
e përgjithshëm të botimeve të referencave që është vënë në dispozicion nga Kouniteti i
Asistencës për Zhvillim i OECD-së.
Konteksti politik; konteksti politik përfshin njëherësh faktorët strukturorë dhe ata kulturorë,
nga pikpamja struktore, çdo vend ndryshon për nga mënyra se si funksionon procesi
elektoral.
Strategjitë duhet të jenë të pajtueshme me realitetin ligjor e institucuional,çfarë rregullash
qeverisin emërimin e kanidatëve,rrugët e finacimit dhe mbështjetjes së tyre,si dhe zgjedhjen
e votuesit(Gaia, 1999).
Përkrahësit e balacës gjinore mund të ndihmohen nga ato kontekste ku partitë kanë
ndërrmarrë zotime të hapura për drejtësi shoqërore dhe madje ndërgjegjësim gjinor në
programet e tyre.
Cila është demografia dhe kultura e elites vendimore aktuale? Sa e hapur është kjo elit?Sa e
pranishme është tashmë gruaja në postet e rëndësishme të marrjës së vendimeve në politikë
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dhe sa të ndjeshëm janë marrësit e vendimeve ndaj çështjeve gjinore? A mund të gjenden
aleatë në radhët e elitave të burrave?
Prania ose mungesa e agjencive shtetërore që i kushtohen hapur çështjës gjinore dhe ajo e
personelit të specializuar,siç është funksionari për oportunitetet e barabarta apo Zyra e Gruas
– cila është gjendja e aparatit të politikave,a ka ndonjë deklarim zyrtar për misionin
gjinor/oportuninetet e barabarta / në nivel kombëtar apo lokal me një‘seli’administrative –
zyrë apo zyra,që përgjigjen për zbatimin dhe impoonimin e politikave dhe gjithashtu punën
për kontekstin e iniciativave gjinore. (Leijnenaar, 1997)
Gjithashtu ndihmës janë konceptet e zhvilluara të cilat diskutojnë marrdhëninen ndërmjet
normatizimit dhe përpjekjeve për balancën gjinore,një kosideratë e rëndësishme
metodologjie këtu është fakti se projektet e finacuara ndërkombëtarisht bëhen shumë më të
njohura se ato kombëtare,ndërkohë që fillimisht synimi ynë ishte të njehsonim projekte të
zbatuara kryesisht nga agjensitë kombëtare vendasëse,u bë gjithnjë e më e qartë se projektet
e konsideruara të “mira”nga informuesit kombëtarë,veçanarishtë në Eupropën jugore dhe
lindore,ishin shpesh të bashkësponzorizuara nga ONP,OKB ose BE dhe OKS kanë qenë
gjithashtu aktive në dokumentimin e “praktikave të mira “ veçanarishtë lidhur me inisiativat
e tregut të punës dhe normëzimi OKB. (Mackay, 2000)
Së fundi, për sa i përket projektve në sektorët e sindikatave dhe ata jo –qeveritarë, në shpesh
zgjodhëm projekte me bashkëpunim ndërkombëtar.
Një lloj pengese është ajo që ka të bëjë me historinë e vetë aktivizimit politik, shumë parti
politike kanë lindur në kuadrin e luftrave shoqërore që zhvilluan brenda konteksteve
mashkullore (konflikti industrial, për shembull). Gruaja, së cilës i mohohej vota,ka luajtur
historikisht një rol më të vogël dhe kjo e ka lënë në hije,këto kultura që karakterizohen nga
segregacioni gjinor (në të gjitha shtresat shoqërore ) janë mbartur edhe në metodën
tradicionale të punës së partive.
Kultura më pas reflektohet në grupimet e ndryshme shoqërore (të përziera ose të ndara nga
pikpamja e gjinisë),dhe në mjediset ku kryhet puna,dhe kjo ndodh sin ë baret,restaurantët e
dorës së parë,në zyrat e kryeqytetit dhe vendet e punës,ashtu edhe në dhomat e ndenjes e në
hajatet e kishave,çdo vend ka kodin e vet gjinor,kultura reflektohet edhe në modelet e sjelljes
së pritshme,me një standard për gratë dhe një standard tjetër për burrat,duke kultivuat kështu
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vashdimishtë zakone të shtrembëruar (Greenwood G. , Male-Female Wage Differentials in
Urban Labour Markets, 2000).
Fenimizmi është një drejtim teorik dhe politik,i cili synon të vërë në dukje dhe të shpjegojnë
shtypjen dhe nënshtrimin e gruas,shkaqet dhe pasojat e tij për individin dhe shoqërinë si dhe
të pëpunojë dhe propagandojë rrugët për çlirimin e saj dhe për krijimin e një shoqërie me
barazi mes burrit dhe gruas.(Pintat, 2000).
Gjithsesi,brenda feminizmit ka mendime dhe qëndrime të ndryshme,këndvështrime që
pasqyrojnë realitete të ndryshme në kohë,vennde dhe status shoqëror të menidimtarëve të
ndryshmëm feminist.(Greenwood, 2000)
Në vija më të përgjithshme, feminizimi pranohet si lufta për të mbrojtur dhe për të rritur të
drejtat e grave, ligjërimi feminist është zhvilluar në tri prespektiva kryesore:teoritë e
barazisë,të dallimit dhe dekonstruktimit .
Secila nga ideologjitë ka ndikuar në mënyrë se si kritket feminist kanë shqyrtuar çështje si,
analiza e pozitës së gruas në shoqëri dhe në raport me burim (Danaj, 2008).
“Ka më shumë se një feminize:Prespektivat feminist mbi barazinë dhe dallimin”.
Një nga veprat më të hershme që parashtronte ide feminste ka qenë libri i (Wollstonecraft,
1792) Ajo deklaronte se “mbi gratë kanë rënë të gjitha çmendurit dhe veset e qytetërimit dhe
nuk kanë marrë frytet e tij të dobishme”.
Gjatëmbëdhjetë vjet më parë në SHBA,Abigail Adams i shkruante burrit të saj John Adams
që do të bëhej nënpresident, ku i kërkonte përmirësimin e gjendjes së grave “Unë dëshirojë
që ju të mos i harroni Zonjat dhe të jeni më në favor dhe më bujar ndaj tyre sesa parardhësit
tuaj,keni parasysh se të gjithë burrat do të ishin tiranë nese do të mundnin.
Pavarësisht se shumica e shoqërive primitive ishin matrikale,studimet historike dëshmojnë
se që nga peridha e Romës së lashtë deri në ditët tona ,pjesa më e madhe e sistemve ligjore e
kanë trajtur femrën si inferior krahasur me gjininë mashkullore,pozita inferior e gruas është
konsideruar një fakt natyror që i ka rrënjët në fjalorin apo mënyrën se si sendet apo fenomonet
janë emërtuar në shumë vende të botës,për shembull,terma të tilla si pushteti, shteti,prefesioni
janë klasifikuar në gjininë mashkullore,duke krijuar bindjen se ato nuk i përkasin femrës
(Buikama, 1995).
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

A ndikojnë faktorët social dhe faktorët ekonomik tek gratë në tregun e punës?
H0- Nuk ndikojnë faktorët social dhe ekonomik tek gratë në tregun e punës.
HA-Ndikojnë faktorët social dhe ekonomik tek grartë në tregun e punës.
3.1

Faktorët shoqërorë kulturorë.

Faktorët shoqëror dhe kulturorë kontribojnë në masë të madhe në qasjen në tregun e punës,
shoqëritë patrikale vuajnë jo vetëm nga përjashtimi i grave nga tregu i punës,por edhe nga
diskriminimi gjinor në vendin e punës,nga mungesa e mundësive të shkollimit për gratë dhe
nga standardet prefesionale të përcaktuara sipas gjinisë,rasti i Kosovës , përmes studimeve të
shumta,diskutimeve e veçanarisht perms gjetjeve në këtë dokument,konfirmon faktin se ajo
vuan nga mentaliteti patrikal i cili i pengon gratë që të përfshihen në tregun e punës .
Në raportin e zhvillimit njerëzor të UNDP-së konfirmohet se gratë, për shkak të roleve
tradicionale si kujdestarë kryesorë u pamundësohet të hyjnë në fuqinë punëtore,për më
teper,ky studim tregon se gratë nën moshën 23- vjeçare,të martuara,pa shkollë,dhe që jetojnë
në zonat rurale,janë të prira të jenë joaktive.
3.2

Politikat

Mungesa e shërbimeve të përballushme kujdesit për fëmijët në Kosovë është poashtu
kontribuesi kryesorë për pengimin e qasjeve së grave në tregun e punës, nuk janë ndërrmarrë
hapa konkretë dhe me ndikim lidhur me këtë, në vitin 2016,20.5 % e grave në BE-28 në
kateorinë e moshës prej 25-54 vjeçare janë deklarur se janë joaktivie.
Për të adresuar çështjen e joaktivitetit të grave, një numër i vendeve evropiane kanë krijuar
dispozita të politikave për fëmijët, për shembull, në prill 2014, Malta filloi aplikimin e
skemës së kujdesit pa pagesë për fëmijët nën moshën trevjeçare për të inkurajuar prindërit,
veçanarishtë nënat, që të kthehen ose të mbesin në fuqinë punëtore.
Shtetet e tjera antërare të BE-së kanë ndërrmrrë disa reforma për të përmirësuar politikat e
eukilibrit ndërmjet punës dhe jetës me qëllim të përmirësimit të pjesëmarrjis në tregun e
punës. Për shembull, Austria ka deklaruar investime në vlerën prej 800 milion eurosh deri në
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vitin 2018/2019 për të rritur numrin dhe disponueshmërinë e vendeve në shkollat e mësimit
tërëditor, si dhe në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të tyre.
Për më tepër, Mbretëria e Bashkuar ka filluar të aplikoj pushimin e përbashkët prindëror,
duke u munësuar prindërëve të ndajnë 52 javët e pushimit me pagesë dhe pages pas lindjës
ose adaptimit të një fëmije, në rastin e Kosovës, situate është shumë më ndryshe,edhe pse
nivelet e joaktivitetit të grave në Kosovë krahasuar me BE-në janë shumë të larta ende nuk
janë ndërrmarrë masa konkrete për këtë.
Një prej faktorëve që sigurisht është duke i mbajtur joaktive grate në Kosovë,çështja e
kujdesit për fëmijët është përgjegjësi që e mbajnë eksluvizisht grate në një familje,që kjo
praktik të ndryshojë,ka nevojë për një ndryshim rrënjësor të mënyrëss së të menduartit,kjo
do të eliminonte normat kulutuore dhe paragjiykimet,të cilat nënkupjnë se grate janë
ekskluvizisht përgjegjëse që të kujdesen për fëmijët dhe të moshuarit,ka nevojë që të rritet
vetëdija për faktin se pagesa për shërbime të kujdesit për fëmijët dhe të moshuarit,duke
punësuar një kujdestar/kopsht për orë të caktuara,të cilat korrespondojnë me orarin e
punës,do të sillnin përfitime finaciare për familjen në periudhën afatëgjate.
Kjo pastaj nuk do të kontribonte vetëm në mirëqenien e grave,por po ashtu do të gjeneronte
më shumë të ardhura për familjet e tyre,do tiu mundësonte grave të gjejnë vende pune,ose të
angazhohen në aktivitetet të tjera produktive.Duke marrur parasysh Kosovës fatëkeqësisht i
mungojnë objektet për përkujdesje për të moshuarti,e tërë barra e kujdesit në shumicën e
rasteve bie mbi gratë brenda familjes.
3.3

Legjislacioni

Dispozitat ligjore aktuale për pushimin e lehonisë e kanë thelluar edhe më shumë
diskriminimin ndaj grave në procesin e punësimit,kjo bëhej veçanarisht e vështirë pasi që të
gjithë punëdhënësit e shohin pushimin e lehonisë si një barrë,e cila i rrit kostot e tyre edhe e
ul produktivitetin ,sfida kryesore qëndron veçanarishtë në sektorin privat,pasi që shumica e
punëdhënësve thjeshtë përpiqen të shmangin punësimin e grave që mund të jenë në pozitë që
të marrin pushim të lehonisë,për këtë shkak të këtyreve dispozitave,ka edhe biznese të shumta
që kanë filluar tu ofrojnë punëtorëve të tyre vetëm kontrata mujore.
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Jeta profesionale pas pushimit të lehonisë vjen po ashtu me pjesen e saj të telasheve, pasi
nënat e reja shpesh duhet të ballafaqohen me friken e përfundimit të kontratës pas kthimi të
tyre .
Nuk ka të dhëna zyrtare lidhur me përqindjen e kontratave që u janë përfunduar grave,kjo
është dëshmuar më tej nga raporti i RRGGK-së “Arritja e një ekuilibri ”,i cili analizon
opsionet e politikave që tregojnë se punëdhënësit mund të diskriminojnë grate sa i përket
kohëzgjatjës së kontratës së nënshkruar,dhe kjo mund të konsiderohet një shenjë simtomatike
se punëdhënësit po

përpiqen tu ikin përgjegjësive lidhur me pushumin e lehonisë

,fatëkeqësisht shkalla e këtij fenomeni sërish nuk mund të matet lehtë për shkak të tendencës
së punëdhënësëve që të plotësojnë vetëm kushtet minimale,ky presion për të kthyer në punë
i shton vështërësitë poashtu të mëdha lidhur me kujdesin për fëmjët,siç është angazhimi i
kujdesit në kopsht dhe kostoja e tij,për më tepër,është vërjetuar se për ato gra që kthehen me
sukses në vendet e tyre të punës,ngritja në pozitë bëhet më e vështirë.
Edhe pse rradhitet e para ndër vendet e Ballkanit që ofron periudhën më të gjatë të pushimit
të lehonisë (krahasuar me Shqipërinë, Kroacinë,Maline Zi dhe Serbinë),niveli i kompensimit
e vë atë në fund të këtij grupi.
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4

METODOLOGJIA

Metodologjia e këtij punimi është hulumtimi veprues në temën “Roli i gruas në vendin e
punës”, për relaizimin e këtij punimi janë përdorur teknika për mledhjen e të dhënave nëpër
punime shkencore nga të tjerët, si dhe nga burimet e ndryshme të librave si dhe të linqeve.
Të dhënat në metodologjinë e këtij punimi janë të dhëna sekondare të interpretuara në këtë
punim.
Qëllimi i hulumtimit.
Qëllimi i hulumtimit është të sqarohet se cili faktor ndikon më së shumti në joaktivitetin e
gruas në tregun e punës.
Pyetja e hulumtimit.
A ndikonjnë faktorët social dhe ekonomik tek gratë në tregun e punës?
Ky seksion jep një përshkrim të përgjithshëm të qasjes metadologjike të përdorur në këtë
studim. Për të analizuar gratë në fuqinë punëtore në përgjithësi,duke u fokusuar në mënyrë
specifike në kushtet e punës dhe pengesat e punës së grave të punësuara në Kosovë,ekipi
hulmtues i Riinvest ka përdorur të dhënat primare të mledhura nëpërmjet një studimi të grave
të punësuara në tregun e punës.
Për më tepër,ekipi ka shqyrtuar gjithashtu literaturë dhe analizën krahasuese të të dhënave
cilësore si një kombinim i teknikave kërkimore për të ofruar rezultatete më të plota të
hulumtimit.Të dhënat kryesore janë mbledhur përmes anketës që ka përfshirë gra të
punësuara në të gjithë Kosovën.Për të përpiluar mostrën janë marrë të dhënat për numrin e
grave të punësuara sipas komunave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës,rrjedhimisht
mostra është stratifikuar në bazë të numrit të grave të punësuara nëpër komuna.
Me kusht që studimi të nxjerrë të dhëna representative, mostra e përgjithshme ka përfshirë
600 respondentë(gra të punësuara) nga e tërë Kosova,të cilët janë përzgjeshur në mënyrë të
rastësishme të stratifikuarë nëpër komuna nga populacioni me 68,457(bazuar në të dhënat e
ASK).Kalkulimet kanë nxjerrë se një mostër prej 600 respondentë është e mjaftueshme për
të gjeneruar rezultate përfaqësuese në 95përqind nivel të besimit dhe 4përqind margjinë e
gabimit.
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Pas ndërtimit të mostrës,hapi tjetër ishte hartimi i pyetësorit të anketës sipas seksionëve të
cilat ishin paracaktuar,të bazuar në hulumtim akademik dhe hulumtim politikash të realizuar
nga ekipi kërkimor Riinvest-it.Anketa përmban pyetje të përgjithshme sa i përket profilit të
grave të punësuara,në veçanti pyetje të aspektit socio-ekonomik dhe atij demografik.Pjesa
kryesore e pyetësorit përmban pyetje që kanë qëllim marrjen e informacionit (si kuantitavive
ashtu edhe kualitative)rreth kushteve të punës,marrveshjeve kontraktuale,barrierave në
vendin e punës,balancit jetë-punë , si dhe pushimit të lindjes.
Anketa është zhvilluar duke angazhuar anketuesit tanë me përvojë të cilër trajnohen mbi
specifikat e anketës. Të gjithë anketuesit u janë nënshtruar një trajnimi tre-ditorë,ku ata janë
njoftuar me përmbajtën dhe rëndësinë e anketës;janë ushtruar në metodologjinë e
anketimit(kontakti me respodentin,mënyra e mbledhjes së informative,mënyra e plotësimit
të pyetësorëve);dhe kanë simuluar nga një situate anketimi.
Para se të filloj anketa,pyetësori është testuar nga ekipi hulumtues për të sigurar efikasitetin
e kohës dhe rrjedhën logjike të pyetjeve.Grupe të vogla 2 der 5 anketues kanë punuar nën një
udhëheqës së ekipit.Përveç monitorimit të anketueseve dhe anketës në terren si dhe kontrrollit
logjik, verifikimi i anketës është kryer po ashtu me telefon nga ekipi hulumtues dhe
udhëheqësi i projektit.Rreth 40% e pyetësorëve,të zgjedhur rastësisht,janë ri-verifikuar nga
ana e ekipit hulumtues,i cili ka kontaktuar të anketuarit për të siguruar që përgjigjet
korrespondojnë me ato të mbushura në pyetësor nga anketuesit.Përveç kësaj,secili pyetësor
është verifikuar nga hulumtuesit për të siguruar korrektësinë e plotësimit të pyetësorit dhe
për të pare nese përmban ndonjë përgjigje jo-logjike.
Kjo metodologji rrit cilësinë e të dhënave dhe ndijmon në shmangien e defekteve të
mundëshme në kuadër të anketës. Njësia e anktetimit në këtë anketë është gruaja e
punëmarrëse, ku në mënyrë të rastësishme janë përzgjedhur familjet dhe është anketuar
gruaja e punësuar brenda familjës.
Në rast se kanë qenë 2 apo më shumë gra të punësuara në familje, është anketuar vetëm njëra
grua, e cila e ka pasur datën e lindjes më të afërt nga data e anketimit.Pas mbledhjes,të dhënat
janë koduar nga personeli me përvojë përmes softuerit operativ të krijuar enkas për qëllime
të projektit.Faqet e punës për bartjen e të dhënave janë pregaditur sipas pyetësorit anketues.
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Pastaj të dhënat janë analizuar dhe interpretuar përmes aplikacionit softuerik SPSS.Kontrolla
periodike është bërë nga udhëheqësi i projektit,në rradhë të pare përmes krahasimit të
mesatareve të variablave dhe distribuimit në file-a të ndryshëm për tu siguruar që të dhënat
nuk janë ndryshuar, me ose pa qëllim.Analizat hulumtuese në raport kryesisht janë bazuar në
statistikat përshkruese duke përdorur teknika kryq të paraqitjes në tabela,pasi të dhënat janë
tabuluar dhe ndër-tabuluar,stafi me përvojë në nxjerrjen e rezultateve e të dhënave është
angazhuar.
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5

REZULTATET

Ky seksion përshkruan dhe analizon përfundimie të cilat kanë dalë nga pjesa kuantitative e
studimit,anketa është e zhvilluar me 600 gra të punësuara në Kosovë.Nën-seksioni 5.1
përshkruan gjendjen e përgjithshme të natyrës socio-ekonomike të mostrës së anketuar.Ky
nën-seksion,ofron informata mbi moshën,edukimin,të ardhurat,statusin civil dhe dinamikat
familjare të të anketuarëve.Përveç kësaj,disa kros-tabulime janë përformuar për të analizuar
gjetjet më detajisht,dhe për të shikur se disa faktorë specifik si njëri prej tyre është edukimi
që ndikon në aspektet e caktuara.
Të dhënat e prezantuara janë analizuar dhe krahasuar me të dhënat në të gjithë Kosovën.Në
pjesën e rezultateve paraqitën pasqyra të detajuara të marrëveshjeve kotraktuale dhe
obligimeve ndërmjet punëtorëve dhe punëdhënësëve,si dhe detajeve të diferncave sektoriale
në këtë aspekt.Barrierat për të kërkuar punë gjithashtu janë shtjelluar në pjesën e
interpretimeve të rezultateve,është një analizë e barrierave në vendin e puns dhe kushteve të
punës së grave të anketuara.Tutje do te shtjellohet edhe për ndarjet speficifike për sektorë,i
cili lidhet me shtjellimin e analizës balancin jetë-punë të të anketuarëve.
Duke konsideruar natyrën e raportit dhe anketës, shtjellohet edhe ndikimi i pavarësisë
ekonomikë në fuqizimin e gruas në familje dhe poashtu edhe në përmirësimin e fuqisë së tyre
vendimmarrëse, duke u ndjekur nga një analizë e orarit të dyfishtë gjë e cila shtjellohet
poashtu.
Ky seksion është i kompletuar me një analizë të qendrimeve të të anketuarëve rreth pushimit
të lindjës dhe pushimit potencial të lindjës.

5.1 Vështrim i Përgjithshëm
Duke konsideruar dallimet gjinore në tregun e punës, Insituti Riinvest në mënyrë që të ofrojë
një analizë më të thellë të gruas në fuqinë punëtore, ka realizuar një anketë me gratë të
punësuara përgjatë Kosovës.Karkteristikat e përgjithshme të këtyre grave, duke filluar nga
demografia dhe kushtet e punës, janë shtjelluar përgjatë këtij seksioni.
Mosha e grave të punësuara të cilat kanë marrut pjesë në anketë,nis prej 18deri në 64 vjeç,dhe
në mesatare është deri në 36 ,dhe ku njihet si grupmosha me përqindjen më të lartë të
pjesmarrëjes në fuqinë punëtore.Sa i përket satusit martesor apo ciliv, afërsisht 62% e grave
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të anketuara janë ligjërisht të martuara,rreth 30% janë beqare,afërsisht 3% kan deklaruar se
jetojnë me partnerin jetësorë,rreth 3% janë të veja,dhe gati 2% janë të divorcuara.Numri
mesatar i antarëve të familjës në mostër është 5.Rreth 38% e tyre kanë përfunduar studimet
bachelor,rreth 9% e tyre kanë përfunduar shkollën e lartë,rreth 23% kanë përfunduar vetëm
shkollën e mesme,rreth 3% kanë përfunduar vetëm edukimin fillor.Pothuajse 13 % kanë
deklaruar të kenë përfunduar studimet master ose më shumë,ndërsa pjesa tjetër e mbetur prej
14% kanë filluar po nuk kanë përfunduar studimet universitare.
Ne bazë të pyetjve të anketës të cilat i ka bërë Riinvesti sa i përket të ardhurave të marra
shumica e grave kanë deklaruar të kenë pagë mesatare të ndarë në dy grupe të cilat përfshijnë
paga prej 200-500 euro,pra rreth 63%,prej të cilës 33% raportojnë pagë prej 200-350
euro,ndërsa 30% raportojnë pagë 350-500 euro.Pothuajse 12% e grave të anketuara fitojnë
mes 500-700 euro në muaj,rreth 4% mes 700-1000 euro në muaj,dhe vetëm pak më shumë
se një % kanë deklaruar të fitojnë mbi 1000 euro pagë në m ujore.Rreth 11% e grave të
anketuara fitojnë po më pak se vetëm 200 euro në muaj.Nga totali i numrit të grave të
inertistuara,rreth 9% kanë refuzuar të japin detaje në lidhje me nivelin e pagës së tyre si dhe
të ardhurave.
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Figura 1. Paga mesatare sipas nivelit të edukimit.

Siç pritej, nivelet e pagave po ashtu dallojnë për grate me nivele të ndryshme të përvojës së
punës. Kjo i bie, se gratë të cilat punojnë për here të parë kanë paga më të ulët mesatare se
sa grate të cilat kanë përvojë pune. Nga gratë të cilat përfitojnë deri në 500 euro në muaj,60%
në mesatare, janë punëtore për herë të parë.
Ky trend është i kundërt për nivele pagash më të larta ku 70% e grave përfitojnë më shumë
se 500 euro në muaj dhe kanë përvojë më të madhe të punës.
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Figura 2. Niveli i edukimit sipas sektorëve të punësimit
Në total, paga mesatare e grave të anketuara është 387 euro.Disagregimi i pagës mesatare për
sektorë,tregon një kompenzim të konsiderueshëm diferencial ndërmjet sektorit public dhe
atij privat.Veçanarisht,grate e anketuara të cilat punojnë në sekorin public, në mesatare
fitojnë 443 në muaj,përderisa grate të ciat punojnë në sektorin privat në mesatare fitojnë 329
euro në muaj.
Në nivel vendi, paga mesatare e punëtorëve,të burrave dhe grave të punësuar në sektorin
publik është 429 euro,përderisa në sektorin privat është 349 euro,sipas të dhënave të raportura
nga ASK.Megjithatë,përderisa në sektorin publik gratë e anketuara raportuan mesatare më të
lartë të pagës se sa mesatarja e Kosovës,për këtë sektor(433 euro për grate e
anketuara,krahasuar me 429 euro sa është mesatarja e Kosovës).Paga mesatare në pesë
sektorët janë të ilustruara në Figurën 2.
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Figura 3. A besoni se paguheni njejtë si një burrë në pozitën e njejtë si tuajën?
Pasi që Kosova ende nuk ka të dhëna zyrtare në hendekun e pagës sipas gjinisë, kjo anketë
synon të ofrojë njohuri rreth vendimeve gjinore në nivelet e pagave, duke matur diferencat
në pagesë sipas gjinisë,përmes përceptimit të grave të anketuarëve.Rrethë 62% të grave të
anketuara mendojnë se paguhen në mënyrë të barabartë me një burrë i cili mban një pozitë të
ngjajshme,dhe ka përvojë dhe edukim të ngjajshëm.
Rrethë 24% nuk e dijnë sigurtë, rreth 14% mendojnë që burrat e tyre gjithmon paguhen më
shumë. Duke konsideruar dispozitat ligjore në Ligjin e Punës dhe në Ligjin për Barazi
Gjinore në Kosovë,sipas të cilit punëdhënësit duhet të sigurojnë pagesë të barabartë për punë
të barabartë pavarësisht gjinisë së punëtorit,fakti që 38% e grave nuk janë të sigurta se ato
paguhen njejtë si burrat për punën e njejtë,dhe nga këto,14% janë të sigurta që ky rast është
shqetësues.
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Për të ekzaminuar më mirë këtë çështje,është e rëndësishme të shikohet në specifika të
sektorëve të punësimit.Gratë e punësuara në sektorin publik,në 78% të rasteve besojnë se ato
paguhen njejtë si burrat për punën e njejtë dhe 8përqindëshi i mbetur,mendojnë që ky rastë
qendron.Megjithatë në sektorin privat,vetëm 51% e grave besojnë se ato paguhen njejtë si
burrat në pozitën e njejtë,dhe nga 19përqind të mbetura janë të sigurta që ato nuk paguhen
njejtë si burrat e tyre.Shifrat e sektorit privat,në lidhje me këtë çështje tregojnë një ndryshim
të gjerë edhe me sektorin public,por poashtu edhe me mostrën e përgjithshme të anketës.Nga
kjo vërejm se;
Nga gratë që janë në lidhje civile,qoftë të martuara ose që jetojnë me partnerin e tyre,26%
kanë thënë se janë burimi kryesor i të ardhueave në familjen e tyre,ndërsa në 62% të rasteve
shtylla kryesore e familjes është partneri i tyre.

5.2

Kërkimi i Punës

Statistikisht,gratë në Kosovë përballën me një shkallë të lartë të pasivitetit në tregun e
punës,të kombinuar me një nivel të lartë të papunësisë.Duke folur në përgjithësi,çështje të
tilla ngriten si kombinim i ofertave të tregut të punës dhe ofertave të tregut të fuqisë
punëtore.Duke konsideruar nivelin e lartë të pasivitetit të grave në Kosovë,është me rëndësi
të shqyrtohen çështjet dhe barrierat me të cilat përballen grate të cilat kërkojnë punë.Ky
seksion sjell një analizë të këtyre çështjeve.
Gratë e anketuara kanë tregur se si kanë zënë pozitat e punës të cilat aktualisht i mbajnë.
Rreth 61% të grave janë punësuar përmes konkurseve të shpallura dhe procesit sistematik të
punësimit. Pothuajse 21% janë punësuar për shkak të referencave dhe rekomandimeve të
mira,dhe gati 18% përmes lidhjeve familjare.
Është me rëndësi të theksohet këtu se vetëm 0.2% e grave të anketuara kanë marrë punën e
tyre aktuale përmes zyrës së punësimit. Duke konsideruar rëndësinë e lartë që institucionet e
Kosovës kanë vendosur në zyrat e punësimit në mbarë Kosovën, dhe nivelin e investimeve
të bëra për të mundësuar këtyre zyrave të shërbejnë si urë lidhëse ndërmjet pundhënësëve
dhe puntorëve poteencial,ky nivel i ulët i efikasitetit të këtyre zyrave është shqetësues.
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Për më shumë,kjo çështje është e dyfishtë.Zyrat e punësimit në gjithë Kosovën duket se po
hasin në vështërësi në përmbushjen e misionit të tyre në asistimin dhe udhëzimin e të
papunëve dhe në harmonizimin e tyre me vendet e punës dhe punëdhënësit potencial.Çështja
tjetër ka të bëjë me hezitimin e të papunëve të kërkojnë asistencë nga zyrat e punësimit,ose
për shkak të nivelit të lartë të burokracisë me të cilin ballafaqohen kur të regjistrohen,i cili
kërkon kohë dhe resusrse,ose për shkak të dyshimeve të ngritura se këto zyra do të mund tju
ndihmonin atyre të gjejnë punë.
Metodat e punësimit po ashtu dallojnë përgjatë rajoneve.Në shumicën e rajoneve të
Kosovës,përafërësisht 2 nga 3 gra janë të punësuar në punën e tyre aktuale përmes procesit
të rregullt të punësimit,përgjat rajonve.Në këtë aspekt,Peja paraqet një përjashtim me rreth
60% të grave duke i zënë vendet e tyre të punës ose përmes rekomandimit personal ose
lidhjeve familhare.Kjo,megjithatë nuk është befasuese duke konsideruar se një shumicë e
grvae në Pejë janë të punësuara në sektorin privat.Një analizë më specifike e procesit të
punësimit në sektorin privat,tregon se në Pejë dhe Ferizaj,69% dhe 62% të grave respektivisht
janë punësuar përmes rekomandimeve dhe lidhjeve familjare.
Duke shikuar përgjatë sektorëve,na tregon se shumica dërrmuese e grave të cilat punojnë në
sektorin public janë punësuar përmes një procersi sistematik të punësimit,që do të thot rreth
87%;përderisa përmes referencave rreth 8%,dhe përmes lidhjeve familjare rreth 5% e grave
të përmendura.Në sektorin privat përqindjet janë shpërndarë edhe më shumë;më qartë rreth
40% e këtyre grave janë punësuar përmes një procesi të rregillt të punësimit,rreth 29%
përmes rekomandimve dhe 27% përmes formave të lidhjeve familjare.Kjo tregon se në
sektorin privat,tre në pesë gra janë të punësuara si rezultat i rekomandimeve ose lidhjeve
familjare.
Punësimi përmes procesit të rregullt parqet qasjen më të zakonshme për gratë të cilat punojnë
në OJQ ose në organizata ndërkombëtare,me 57% dhe 75% të grave të punësuara në këtë
mënyrë në të dy sektorët respektivisht.Metoda alternative e punësimit në këtë dy sektorë
është përmesë metodave të referencave dhe rekomandimeve.
Me disponueshmërinë e hulumtimit actual,është e pamundur të arrijmë në përfundim për një
mungesë të profesionalizimit në procesin e punësimit përmes rekomandimeve,dhe
veçanarisht përmes lidhjeve familjare.Për shembull,përderisa globalisht rrjetzimi përdoret si
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një vegël e fuqishme e avancimeve profesionale,në Kosovë kjo praktikë është ende në fazë
të zhvillimit dhe përdoret vetëm në qarqe dhe profesione të caktuara.Andaj,përderisa
përdorimi i rretizimit dhe rekomandimeve profesionale për avancime në karrierë nuk
përceptohet si negative,në Kosovë punësimi përmes referencave dhe lidhjeve familjare
shpesh nuk është meritor dhe mungon profesionalizmi, e gjithë kjo do të paraqitet më thjeshtë
tek figura në vijim figura numër 04.
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Figura 4. A besoni se paguheni njejtë si një burrë në pozitën e njejtë si tuajën?

Afërisht 41% të grave të aketuara kanë qenë të punësuara më herët,pra para se të jenë të
punësuara në punën e tanishme,59 përqindëshi i mbetur nuk kanë punuar më herët;ose për
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arsye se nuk mundur të gjejnë punë edhe pse kanë kërkuar aktivisht(33përqind),ose sepse
nuk kanë qenë duke kërkuar një punë(26%).
Aryeja kryesore që grate kanë dhënë për lënien e punës së tyre të mëparshme dhe për
kërkimin e punës aktuale,janë kushtet më të mira të punës në përgjithësi,me gati 32%.Në
vashdim,afërshisht 26% kanë kërkuar punë për shkak të mundësive më të mira të avancimit
professional,dhe afërsisht 23% për shkak të kompenzimit më të mire,rreth 9% kanë qenë të
interesuar në punën momentale pasi që kanë përceptuar se ju mundëson balance më të mire
jetë-punë.Pjesa e mbetur kanë pranuar se kanë aplikuar për punën e tyre të tanishme,në
përfundim të kontratës së tyre të mëparshme të punës.
Këto renditje rangime rangojnë një nivel të lartë të vlerësimit të punës nga të anketuarit,që
tejkalon kompenzim material.Gati tre në pesë gra kanë ndryshuar vendin e punës në kërkim
të mundësive më të mira të karrierës,ose për të pasur përgjithësisht kushte më të mira të punës
duke i renditur si më të rëndësishmet.Kjo poashtu tregon një nivel të ngritur të vetëdijes së
grave në rëndësinë e kushteve të punës dhe avancimeve profesionale për vetëvetën.Në anën
tjetër,fakti që vetëm një në dhjetë gra kanë ndërruar punën për një balac më të mire të jetëpunë,jo domosdoshmërishtë është për shkak të nivelit të ulët të vetëdijes së rëndësisë së këtij
bilanci,por poashtu reflekton faktin që në tregun Kosovarë të punës,ka mundësi të kufizuara
të punësimit,dhe si rrjedhojë ky balac shpesh duhet të harrohet.
Kur analizohen arsyet për ndrrimin e vendin e punës sipas sektorit,del se gratë të cilat punojnë
në sektorin public ndrrojnë vendin e punës më së shumti për shkak të mundësive më të mira
për avancime prefesionale,përderisa grate në sektorin privat kanë deklaruar këtë vetëm si
arsye e tretë.Arsyeja e dytë më e shpeshtë pse grate të cilat punojnë në sektorin public
kërkojnë një punë tjetër janë kushtet më të mira të punës në përgjithësi,përderisa pikërisht
kjo arsye është më e mdhe në influencimin e grave në sektorin privat për të kërkuar një punë
tjetër.Afër kësaj,arsyeja tjetër që i bind grate të cilat punojnë në sektorin privat të kërkojnë
një tjetër vend pune është kompenzimi më i mirë(siç është ilustruar në Figurën 5).
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Figura 5. Aryet për ndrrimin e ish-vendit të punës sipas sektorit
Afërisht 41% të grave të aketuara kanë qenë të punësuara më herët,pra para se të jenë të
punësuara në punën e tanishme,59 përqindëshi i mbetur nuk kanë punuar më herët;ose për
arsye se nuk mundur të gjejnë punë edhe pse kanë kërkuar aktivisht(33përqind),ose sepse
nuk kanë qenë duke kërkuar një punë(26%).
Aryeja kryesore që grate kanë dhënë për lënien e punës së tyre të mëparshme dhe për
kërkimin e punës aktuale,janë kushtet më të mira të punës në përgjithësi,me gati 32%.Në
vashdim,afërshisht 26% kanë kërkuar punë për shkak të mundësive më të mira të avancimit
professional,dhe afërsisht 23% për shkak të kompenzimit më të mire,rreth 9% kanë qenë të
interesuar në punën momentale pasi që kanë përceptuar se ju mundëson balance më të mire
jetë-punë.Pjesa e mbetur kanë pranuar se kanë aplikuar për punën e tyre të tanishme,në
përfundim të kontratës së tyre të mëparshme të punës.
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Këto renditje rangime rangojnë një nivel të lartë të vlerësimit të punës nga të anketuarit,që
tejkalon kompenzim material.Gati tre në pesë gra kanë ndryshuar vendin e punës në kërkim
të mundësive më të mira të karrierës,ose për të pasur përgjithësisht kushte më të mira të punës
duke i renditur si më të rëndësishmet.Kjo poashtu tregon një nivel të ngritur të vetëdijes së
grave në rëndësinë e kushteve të punës dhe avancimeve profesionale për vetëvetën.Në anën
tjetër,fakti që vetëm një në dhjetë gra kanë ndërruar punën për një balac më të mire të jetëpunë,jo domosdoshmërishtë është për shkak të nivelit të ulët të vetëdijes së rëndësisë së këtij
bilanci,por poashtu reflekton faktin që në tregun Kosovarë të punës,ka mundësi të kufizuara
të punësimit,dhe si rrjedhojë ky balac shpesh duhet të harrohet.
Kur analizohen arsyet për ndrrimin e vendin e punës sipas sektorit,del se gratë të cilat punojnë
në sektorin public ndrrojnë vendin e punës më së shumti për shkak të mundësive më të mira
për avancime prefesionale,përderisa grate në sektorin privat kanë deklaruar këtë vetëm si
arsye e tretë.Arsyeja e dytë më e shpeshtë pse grate të cilat punojnë në sektorin public
kërkojnë një punë tjetër janë kushtet më të mira të punës në përgjithësi,përderisa pikërisht
kjo arsye është më e mdhe në influencimin e grave në sektorin privat për të kërkuar një punë
tjetër.Afër kësaj,arsyeja tjetër që i bind grate të cilat punojnë në sektorin privat të kërkojnë
një tjetër vend pune është kompenzimi më i mirë(siç është ilustruar në Figurën 5).
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Figura 6. Sa gjatë ju ka dashur për të gjetur vendin tuaj të punës?

Është interesnte se shumica e grave të anketuara, afërsisht 80%,kanë kërkuar një vend pune
në mënyrë aktive jo më shumë se një vit,para se të punësoheshin në punë një të
tillë;përderisa,rreth 58% e tyre kanë qenë punëkërkuese aktive për jo më shumë se 6 muaj.
Këtu,në shumë më tepër raste,në veçanti grate me një lloj diploma edukimi më të lartë gjejnë
punë brenda 6 muajve të pare.Për më shumë,68% e grave të cilat kanë qenë më heret të
punësuara kanë gjetur vendin e tyre actual të punës brenda 6 muajve të kërkimit,krahasur me
43% të grave të cilat nuk kanë qenë më herët të punësuara.Në nivel rajonal,grate poashu
ballafaqohen me inervale të ndryshme kohore për gjetjen e punës.Gratë në rajonin e Gjakovës
dhe Mitrovicës kanë shpenzuar kohën më të gjatë duke kërkuar vende të punës.Përderisa në
rajonet tjera shumica e grave kanë gjetur punë brenda 6 muajve të kërkimit,në këto dy rajone
trendi është i kundërt.
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Në Gjakovë,71% e grave kanë shpenzuar më shumë se 6 muaj duke kërkuar një punë,
përderisa në Mitrovicë ky numër është në 55%.Në anën tjetër,në Prishtinë dhe Ferizaj,63%
të grave kanë gjetur punë brenda 6 muajsh kërkimi,dhe ky numër është më i larti në Pejë,ku
65% e grave janë punësuar brenda 6 muajsh të kërkimit për punë.
Lidhur me kërkimin për punë,më tej grate janë pyetur nese ballafaqohen me ndonjë vështërësi
përderisa kanë kërkuar apo aplikuar punën e tyre të tanishme.Afërsisht 23% e tyre kan
deklaruar të jenë balafaquar me disa pengesa ose çështje kur kanë aplikuar për punën e tyre
aktuale në sektorin public apo atë privat.Në këtë aspekt,gratë poashtu janë pyetur të
vlerësojnë pengesat në shkallë prej 1 deri 7,ku 7 është barierë e mdhe.Mungesa e punës së
duhur;obligimet dhe kujdesi shtëpiak duke kufizuar kohën për punën e pagur;dhe mungesa e
mundësive për punë me orar të pjesshëm,janë renditur si tri barierat kryesore duke renditur
si pengesa të konsiderueshme.
Këto barrier reflektojnë mundësitë e tregut në Kosovë ose mungesat.Në ekonomi si ajo në
Kosovë,ofron mundësi të kufizuara për grate,siç mund të shihen nga pengesat me të cilat
grate ballafaqohen kur kërkojnë punë,ku mungesa e punëve të duhura ka shënuar një intesitet
mbi mesatare pre 3.44.Për më shumë,pengesat në vashdim të cilat gratë i kanë
përmendur,reflektojnë pritjet shoqërore dhe kulturore për grate për të qenë në sidpozicion për
të punuar nga shtëpia,dhe si rrjedhojë duke kufizuar kohën e tyre për punë të paguar,një
pengesë me intesitet 2.78 siç shihet në Figurën 07.
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Figura 7. Intesiteti i Barrierave për të gjetur punë (ku 1-nuk është barrier,7-barrier e madhe)
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Figura 8. Puna jashtë orëve të rregullta sipas sektorit

Gratë,të cilave u është kërkuar nga punëdhënësi të punojnë jashtë ditëve dhe orëve të rregullta
të punës,kanë dhënë detaje mbi kompensimin për punën e bërë shtesë.Format e kompensimit
të përpara nga Ligji i Punës janë hulumtuar edhe nga anketa.
Për shembull,gratë që kanë marrë rrallë apo kurrë kompensim me ditë pushimi(në 76% të
rasteve).Për më tepër,65% e grave kurrë nuk kanë marrë pothuajse asnjëherë kompensim me
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pagesë të rregullt.Megjithëse parashihet me ligj,kompensimi korrespondues me pagesë
shtesë nuk u është dhënë grave në më shumë se 74% të rasteve.Siç raportohet nga grate e
anketuara,orari i punës përcaktohet nga punëdhënësi,në shumicën e rasteve
(83%),qoftë në sektorin publik apo privat;vetëm 10%e grave kanë deklaruar se kanë liri të
zgjedhin nga disa ndërrime të përcaktuara;rrethë 7% kanë thënë se mund të zgjedhin vetë
orarin e tyre të punës.
Për më tepër, punëdhënësit thuhet se tregojnë fleksibilitet në orët e punës ku punonjësit e tyre
duhet të kujdesen për detyrimet e familjës.Pothuajse 93% e grave e kanë deklaruar këtë,të
cilat janë liruar nga puna pa ndonjë problem ose pa njoftim paraprak(në 49% të rasteve)ose
me njoftim paraprak(në 44% të rasteve)ose me njoftim paraprak(në 44% të rasteve).Kjo është
konfirmuar nga gratë që punojnë në sektorin publik,si dhe në sektorin privat pa dallime të
mëdha në përqindje.
Megjithatë,rreth 5%(në të gjithë sektorët)kanë deklaruar se punëdhënësit e tyre kanë qenë
fleksibil,por kanë ulur pagesën e tyre për ato orë;dhe rreth 2% kanë deklaruar se punëdhënësit
e tyre nuk kanë treguar fleksibilitet në orët e punës të çfardo lloji,raste të gjitha të raportuara
në sektorin publik.Këto çështje që kanë të bëjnë me kushtet e vendit të punës të gjitha
kontribojnë në nivelet e knaqësisë me vendin e punës për punonjësit.Për të vlersuar këtë,grate
u pyetën për knaqësinë e përgjithshme me vendin e punës.Shumica e grave të anketuara janë
të kënaqura me vendin e punës(68%),rreth 27% janë neutral dhe 5% janë hapurazi të
pakënaqura me vendin e tyre të punës.

5.3

Pushimi i lindjes/prindëror

Sa i përket urgjencës së çështjes,një nga seksionet më të rëndësishme të pyetësorit ka
përmajtur pyetje lidhur me dispozitat e Ligjit të Punës për pushimin e lehonisë,mendimet
lidhur me dispozitat dhe përvojën përsonale me pushimin e lindjes.Në Ligjin actual të Punës
në Kosovë,në rast të lindjes,pushimi i jepet pothuajse ekskluvizisht vetëm nënës,ndërsa të
atit të fëmijës i jepën vetëm dy ditë pushim.Ligji parasheh 12 muaj pushim lindjeje,nga të
cilat 9muaj paguhen.Prej këtyre 9 muajve të pagur të pushimit të lindjës,6 të parët paguhen
nga punëdhënësi me 70% të pagës që merr gruaja si pas kontratës,3muajt e ardhshëm
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paguhen nga qeveria me 50% të pagës mesatare të Kosovës.Tre muajt e fundit nuk
paguhen,në anën tjetër,babai merr 2 deri 3 ditë pushim të paguar,me dispozita të
paspecifikuara.
Dispozitat e tanishme ligjore janë të paqëndrueshme në afat të gjatë,veçanarisht pasi ato
sigurojnë një bazë për trajnim të pabarabartë të gave dhe burrave në punësim,pasi që
punëdhënësit konsiderojnë një kosto më të lartë të punësimit të grave,veçanarisht grave të
moshës së lindjes së fëmijës.Përderisa diskriminimi i tillë nuk lejohet ligjërisht,mbetët në
diskrecionin e punëdhënësit për të marrë vendime për punësim,të cilat ligjërisht mund të jenë
objective,por në realitet mund të jenë diskriminuese në baza gjinore.Duke marr parasysh të
gjitha këto mangësi,Ligji i Punës parashikohet të ndryshohet në vitn e ardhshëm.
Për të sigurar njohuri të informuara, Riinvest ka pytur të anketuarit e këtij studimi mbi
dispozitat e ligjit në praktikë, veçanarisht ato që kanë të bëjnë me pushimin e lindjës.

Figura 9. Kohëzgjatja e pushimit të lindjes
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Më tej, grate janë pyetur nese ishte e lehtë të kërkohej pushimi i lindjes nga punëdhënsi.Rreth
17% e grave kanë deklaruar se janë përballur me vështërësi kur kanë njoftuar për lejen e
tyre,kjo përqindje mbetët e njejtë në të gjithë sektorët.
Aspekti më i rëndësishëm në lidhje me pushimine lindjes është koha që gratë janë largë nga
puna pasi që lindin fëmijë dhe se si pritet që kjo të ndikojnë në vendimin e punëdhënësëve
për të punësuar gratë.Aspekti tjetër që ka të bëjë me pushimin e lehonisë është ndikimi që ka
në punën e grave sapo të kthehen nga leja.Për të siguruar një analizë të mbështetut në të dhëna
në lidhje me aspektin e dytë,Riinvest anketoi grate për ndryshimet në vendin e punës pasi ato
u kthyen nga leja e lindjes.
Shumica e grave të anketuara janë kthyer në postet e tyre të mëparshme pas pushimit të
lindjes,përkatësisht pothuajse 92%.Rreth 4% kanë deklaruar të jenë ende në pushim të lindjes
në kohën e intervistës,ndërsa të tjerat kanë deklaruar se nuk janë kthyer në vendin e tyre të
punës ose për shkak se nuk kishin dike për tu kujdesur për fëmijët e tyre(2%),ose për shkak
se nuk kanë dashur të punojnë më gjatë(1%),kontrata e tyre ka skaduar gjatë pushimit të
lindjes(0.5%),ose për shkak se punëdhënësi i tyre ka angazhuar zëvendësimin(0.5%).
Ndërsa nuk ka dallim të madh midis sektorëve,ku në sektorin publik,grate që janë kthyer në
punën e tyre të mëparshme janë 93%,krahasur me 91% të grave në sektorin privat.Gratë,të
cilat thuhet se u kthyen në vendin e tyre të punës pas pushimit të lindjes,u pyetën nese pak
kthimit vashduan të marrin të njejtën page dhe të njejtat kushte që kishin para lindjes së
fëmijes së tyre.Shumica e kanë konfirmuar këtë,speficikisht,pak më shumë se 94%,ndërsa
rreth 6% e kanë pranuar se nuk përfitojnë të njejtat kushte si më parë.Megjithatë,këto nivele
ndryshojnë mes sektorëve,ku 9% të grave që i janë përgjigjur kësaj pyetje në sektorin public
që janë kthyer në të njejtën punë që kanë pasur më pare,ndërsa 92% e grave në sektorin privat
pretendojnë të njejtën gjë.
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Figura 10. Gratë të cilat nuk pajtohen plotësisht me këto deklarata

Duke marrë parasysh koston e lartë oportune me të cilën gratë ndjejnë që përballen me
realacionin me fëmijët e tyre kur futen në tregun e punës,në këtë anketë u pyetën nëse ato
besonin se një nënë e punësuar mund të ketë marrëdhënie po aq të ngushta me fëmijët e saj
si një nënë që është e punësuar.Me deklaratën”një nënë e punësuar mund të krijojë
marrdhënie që janë po aq të afërta dhe të forta me fëmijët e saj si një nënë që nuk punon” u
pajtuan plotësisht rreth 46% e grave,32% ranë në dakord pjesërisht dhe vetëm 22% nuk u
pajtuan.
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Niveli i pajtueshmërisë me deklaratën ndryshon në nivele të ndryshme të pagave,posaçërisht
tek gratë që kanë të ardhura më shumë se 1000 euro në muaj,në rastin e së cilave të gjitha
ose janë pajtuar plotësisht(75%)me deklaratën ose janë pajtuar pjesërisht(25%),asnjë grua në
këtë kategori të të ardhurave nuk shprehi mospajtim me deklaratën.Me rënen e nivelit të
pagave,bie edhe niveli i pajtueshmërisë me këtë deklaratë.Gratë që kanë të ardhura brenda
dy grupeve të para(0-349 euro bashkërisht),pajtohen me deklaratën në rreth 35% të
rasteve,pajtohen deri diku në 32% të rasteve,ndërsa nuk pajtohen me këtë deklaratë në 38%
të rasteve për grate me të ardhura në mes 0-199 euro dhe 28% të rasteve për grate me të
ardhura 200-349 euro.
Për nivelet e mbetura të të ardhurave,ka një trend rënës të mos pajtimit me deklaratën,me
rritjen e të ardhurve,gjë që tregon se gratë që paguhen më shumë,besojnë se puna e tyre e
paguar dhe detyrat e tyre si nëna plotësojnë njëra tjetrën dhe nuk duhet të zëvendosojnë njëra
tjetrën.
Ndërkohë që ka rritje të pajtimit me këtë deklaratë,me rritjen e nivelit të arsimit,ka më shumë
rezultate të përziera kur disagregohen të dhënat sipas nivelit speficik të arsimit.
Niveli më i lartë i pajtimit vërehet nga gratë që kanë përfunduar studimet master apo më
shumë,me 62% që pajtohen plotësisht dhe 27% që pajtohen pjesërisht me deklaratën,ndërsa
11% megjithatë nuk pajtohen me deklaratën.Niveli më i ulët i pajtueshmërisë vërhet tek grate
që nuk e kanë përfunduar studimet bachelor,me vetëm 32% të tyre duke u pajtuar me
deklaratën.
Meqenëse pritjet shoqërore diskutojnë që gratë angazhohen në punë familjare dhe të
papaguara,gratë e anketuara gjithashtu u pytën nëse janë dakord që puna e papaguar shtëpiake
është aq e çmuar se puna e paguar.Me deklaratën”të jeshë grua amviste është po aq e
vlerësuar sa të ketë një punë të paguar” kanë rënë dakord plotësisht rreth 24% e grave dhe
janë pajtuar pjesërisht rreth 29%,ndërsa nuk janë pajtuar 47% e grave.
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Tabela 1. Analiza me SPSS
Correlationsb
Barrierat në
vendin e
punës
Barrierat në

Pearson Correlation

Punësimi I grave
1

vendin e punës Sig. (2-tailed)
Punsimi i

Pearson Correlation

grave

Sig. (2-tailed)

.447*
.048

.447*

1

.048

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
b. Listwise N=20

b. Listwise N=20

Këtu shohim dy variabla të cilat kanë ndëlidhje njëra me tjetrën,barrierat në vendin e punës
dhe punësimi i grave.
Rezultatet na tregojnë që nga 20 barrierat që i kemi cekur kemi kuptuar se kemi korrelacion
të moderuar,ndërsa lidhja është signifikante sepse kemi signifikancën me 0.05 të shkallës së
besueshmërisë,pra themi se është e besueshme në 99%.
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Liria ekonomike luan një rol qendror në fuqizimine grave në jetën private dhe atë publike.
Gratë që janë të punësuara,sidomos ato të ardhurat e të cilave u sigurojnë në marrjen e
vendimeve brenda familjes së tyre si dhe në jetën publike.
Megjithatë,një nga çështjet kryesore me të cilën ballafaqohen grate,e cilësuar si barrier më e
lartë për 36% të grave të anketuara,niveli i ulët i pagave.Kjo është më e dukshme për gratë e
punësuara në sektorin privat,në të cilin gartë ballafaqohen me problem që lidhen me kushtet
e punës,të tilla si mungesa e kontratave dhe puna janë orarit të rregullt të punës pa
konpensim.Në sektorin privat,më shumë se 30 % e grave nuk kanë kontratë pune dhe nga ato
që kanë kontratë më shumë se gjysma punojnë me kontratë me afat të caktuar,me kohëzgjatje
mesatare prej 10 muajsh.Duke punuar në kushte të tilla,edhe pse fitojnë liri finaciare në kohën
e tashme,nuk u siguron atyre siguri në punë ose siguri finaciare afatgjatë.
Duke marrë parasysh se më shumë se gjysma e grave janë të punësuara në sektorin privat,këto
çështje ndikojnë në një numër të madh të grave aktive në tregun e punës.Duke krahasuar
sektorin privat dhe atë publik,është e qartë në sektorin privat punojnë më gjatë,ndërsa
paguhen mesatarisht 26% më pakë se grate në sektorin publik.Për më tepër,më shumë se 75%
e grave nuk marrin konpensim për punë jashtë orarit asnjëherë.
Masa të cilat sigurojnë që punëtorët të kenë kontrata dhe që kontratat e tyre të
rrespektohen,siç janë rritja e numrit të inspektorëve të punës,mund të dërgojnë në
përmirësimin e kushteve të punës,veçanarisht në sektorin privat.
Duke qenë që Ligji i Punës është në process të amandamentit,process ky i cili premton
ndryshime në dispozitat lidhur me pushimin e lehonisë,grate në këtë raport tregojnë se
kohëzgjatja aktuale e pushimit është e mjaftueshme dhe në praktik shpeshëherë më e gjatë se
ajo që gratë i marrin.Më shumë se gjysma e grave e konsiderojnë atë të majftueshme siç
parashihet me ligj,dhe shumica e grave kanë marrë më pak se 9 muaj pushim të lehonisë.Për
më tepër,tre nga katër gra besojnë që baballarëve duhet të ju garantohet me ligj mundësia që
të marrin pushimin e atësisë.Këto rezultate duhet të merren parasysh gjatë periudhës së
ndryshimit të ligjit,duke siguruar që korniza ligjore reflekton pritjet e fuqisë punëtore.
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Barrierat e vashdueshme me të cilat grate në fuqinë punëtore përballen rezultojnë nga
mungesa e mundësive në tregun e punës,por edhe nga kufizimet shoqërore që rrjedhin nga
rolet gjinote të paracaktuara në Kosovë.Pengesat,sidomos në gjetjen e vendeve të punës,e
pasqyrojnë këtë shumë qartë.
Gratë e anketuara e konsiderojnë mungesën e vendeve adektuate të punës si pengesën
kryesore me të cilën përballen kur kërkojnë punësim,e ndjekur nga mungesa e kohës për të
punar për shkak të detyrimeve familjare dhe mungesa e mundësive për punë me kohë të
pjesshme.
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APPENDIXES

Kologjei UBT
Drejtimi: Menaxhment,Biznes dhe Ekonomi
Për marrjen e titullit Bachelor në Ndërrmarrësi dhe Inovacion,në Kolegjin “UBT”,kam
përdorur këtë pyetësor,studimi ka të bëjë me pozitën e gruas në tregun e punës,diskriminimet
që hasin,pagesat,puna jashtë orarit dhe kompenzimi.
Të dhënat nga ky hulumtim do të përdoren vetëm për qëllime studimi prandaj është anonim
dhe më e rëndësishmja është që përgjigjjet e juaja të jenë të sinqerta që dhe rezultatet të
figurojnë sa më reale,dhe të plotësohen të gjitha pyetjet.
Ju faliminderit për përkrahjen tuaj.
Pyetësori
1. Në cilin nivel të edukimit ndodheni ju ?
a. Shkollimi Fillor
b. Shkollimi i mesëm
c. Shkollimi Bachelor
d. Shkollimi Master

2. Në cilin sector jeni të punësuar ?
a. Sektorin privat
b. Sektorin publik
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3. A mendoni se paguheni njejtë si një burrë në pozitën e njejtë si tuajën ?
a. Po
b. Jo

4. Cilën metod keni përdorur për punësimin në sektorin privat ?
a. Përmes konkursit të punës
b. Përmes rekomandimeve
c. Përmes zyrës së punësimit
d. Përmes lidhjeve familjare

5. Cilat janë arsyet për ndrrimin e ish vendit të punës duke përfshir sektorin privat dhe
public ?
a. Kompenzim më i mire
b. Kushte më të mira të punës
c. Mundësi më të mira për avancim prefesional
d. Blianc më i mirë punë-jetë
e. Përfundim i kontratës

6. Sa kohë ju ka dashur që te gjeni vendin tuaj të punës ?
a. 0-6 muaj
b. 6-12 muaj
c. mbi 12 muaj

7. Cila është për ju barrier në vendin e punës ?
a. Niveli i ulët i pagës
b. Orari i papërshtshëm i punës
c. Mungesa e fleksibilitetit
d. Kontratat afatëshkurtëra
e. Mungesa e përfitimeve
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8. Sa shpesh u është kërkuar që të punoni më shumë se 10 orë në ditë, në sektorin privat
?
a. Shumë shpesh
b. Herë pas here
c. Asnjëherë

9. Sa shpesh u është kërkuar që të punoni më shumë se 10 orë në ditë,në sektorin pubik
?
a. Shumë shpesh
b. Herë pas here
c. Asnjëherë

10. A ishte e lehtë të kërkohej pushimi i lindjes nga punëdhënësi juaj ?
a. E lehtë
b. Aspak e lehtë

Ju faleminderit për kohën tuaj.
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